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2013.  It  was  written  as  a  contribution  to  the  GIGA  research  project  “Ineffective  Sanctions?  External 
Sanctions and the Persistence of Autocratic States,” funded by the Fritz Thyssen Foundation. 


























The  country’s people  suffer  from  chronic  shortages of drinking water, electricity,  fuel and 
basic consumer goods. Adult Eritreans are forced to serve in the military and participate in 
national  service  for  indefinite periods of  time, which has already  triggered a mass exodus 
and continues to compel thousands more men and women to flee the country every month 
and  join  the diaspora –  this currently accounts  for at  least one‐third of  the population. De‐
mocracy and the rule of law are absent. Meanwhile, the president, Isaias Afewerki, rules with 
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explanatory  variable.  It  explores  the  transnational  character  of  Eritrean  society, which  is 
characterized by  long‐distance nationalism. It analyzes  the history and structure of  the Eri‐
trean diaspora and its transformation since the political crisis of 2001. The paper argues that 





This article  is based on  in‐depth  interviews with Eritreans  in opposition  to  the current 
regime, official government statements and media reports covering sanctions‐related events 
organized by both government supporters and opponents. It is further informed by the au‐















and Christians. The Tigrinya  (about half of  the population) dominate  the government,  the 
administration and  the military. During World War  II,  the  territory came under British ad‐
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ministration.  In 1952,  the UN  federated Eritrea with Ethiopia. Haile Selassie suspended  the 
democratic structures introduced by the British and annexed Eritrea in 1962. This breach of 
the UN’s earlier decision went unpunished by the international community. In 1961, the Eri‐
trean Liberation Front (ELF)  launched an armed struggle for  independence that was to  last 
thirty years.  In  the  early  1970s,  the Eritrean People’s Liberation Front  (EPLF)  – under  the 
leadership of today’s president, Isaias Afewerki – split from the ELF and has been the domi‐
nant  force ever  since. The EPLF  followed an  ideology based on  self‐reliance and Marxism 
and created strong military and civil  institutions,  including mass organizations and an effi‐
cient secret police  in  its  liberated areas  (Pool 2001).  It also established a stronghold among 
Eritrean war refugees abroad and extended its mass organizations to all countries with a sig‐
nificant Eritrean exile population.  In 1991,  the EPLF defeated  the Ethiopian army and  took 














different ethnic groups  into  its structure  (Cliffe and Davidson 1988; Connell 1997; Pateman 
1990). In spite of its strictly hierarchical nature, it gained broad support and was successful in 
organizing  the diaspora, which  raised  funds both  for  the war  effort and  for humanitarian 
purposes. At the time of independence, the EPLF was welcomed by considerable parts of Eri‐
trean society – although some were reluctant  to back  it on  the grounds of ethnic, religious 
and/or  ideological differences. However,  it  failed  to  integrate  the different  factions  of  the 
former ELF  into the new political system, and the PFDJ remained the sole party allowed to 
exist. During the promising early years of independence (1991–1997), most observers envis‐
aged a positive development path being  taken  (Fengler 2001; Hirt 2001;  Iyob 1997; Ottawa 
1999) as the government had a clear development strategy based on self‐reliance – but also 
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cooperated actively with bilateral donors, the UN and various NGOs, while insisting on the 
government’s ownership of any development projects (for a detailed analysis of Eritrea’s early 
development  strategy,  see  Hirt  2001).  Furthermore,  a  highly  participative  constitution‐








2000.  In  the  same year, a peace agreement was  signed. Then,  in 2002,  the Eritrea‐Ethiopia 
Boundary Commission  (EEBC)  awarded Badme  to Eritrea. However,  the decision has not 
been accepted by Ethiopia and there  is  little chance that  it will be  implemented  in the near 
future. The postwar period has been marked by  the  implementation of  three new policies 
that have thoroughly changed the face of Eritrea: 
a) A political move  from authoritarianism  toward  totalitarianism  following a clampdown 
on the PFDJ’s internal reform movement as well as the free press 
b) The excessive militarization of society justified by the no war, no peace situation 
c) An  isolationist  foreign  policy  stance  following  failed  attempts  to  convince  the United 
States to establish a military base in Eritrea (cf. Hirt 2008) 
In the aftermath of the war, an  internal crisis  led to a split within the PFDJ  leadership. The 





rested eleven4 of  the  fifteen  in September 2001, along with most of  the  journalists  from  the 
independent press. They have  remained  in  custody without  trial  ever  since, with most of 
them believed  to be dead. A  few months earlier,  Isaias had  crushed  the emerging  student 
movement by imprisoning the leader of the student’s union and banishing all university stu‐
dents to the desert prison camp Wi’a for several months. 
Following  these  events,  the  political  system  shifted  toward  totalitarianism.5  Elections 
were postponed indefinitely and the Constitution sank into oblivion. Eritrea was divided into 





























and  stabilizing  Isaias’s  rule, has now been  reduced  to an oligarchic group of cadres. Over 
time, there has been a shift from rebel governance to a personalist regime where all power is 
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2.2  Eritrea as a Regional Spoiler, UN Sanctions and their (Non‐)Implementation 
Eritrea has poor regional links and was at some point involved in armed conflicts with all of 





Front  (EPRDF)  government  led  by  the  Tigray  People’s  Liberation  Front  (TPLF),  former 
brothers‐in‐arms of  the EPLF, were close until war broke out between  them  in 1998. Since 
then, a “no war, no peace” situation has prevailed, and  the PFDJ regime has  instrumental‐
ized the stalemate to legitimate the lack of democratization and the control of the economy 























tions against  individuals and entities  that violate  the sanctions. Another  important point  is 
the demand  that Eritrea stops using  its “diaspora  tax”  to destabilize  the Horn of Africa re‐
gion and ceases  to apply coercion  in order  to collect  the money. Resolution 2023 also calls 
upon member states to monitor that the financial services under their jurisdiction will not be 
used  to help Eritrea violate  the sanction resolutions.  In regard  to  the mining sector,  it calls 
10  Nicole Hirt: The Eritrean Diaspora 
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upon UN member states to be vigilant that profits earned through mining activities in Eritrea 







tries) can be  found  in  the  letters of  the UNSC’s Monitoring Group on Somalia and Eritrea 
dated 18 July 2011 (S/2011/433) and 13 July 2012 (S/2012/545).  
The  Monitoring  Group  found  evidence  that  Eritrea  is  supporting  armed  opposition 
groups in Djibouti, Ethiopia, Somalia and Sudan. Moreover, it was involved in the planning 
of a bomb attack  intended  to disturb  the AU meeting  in Addis Ababa  in  January 2011, has 
given support  to  individuals with  links  to al‐Shabaab  in Somalia and has received weapon 
deliveries in violation of UN Resolution 1907. The group confirmed the involvement of Eri‐
trean generals not only  in contraband  trade, but also  in  the smuggling of arms and people 
over the Sudanese border. The group’s report states that Eritrea runs two economies: a for‐
mal  one managed  by  the  state  and  an  informal  one managed  “almost  entirely  offshore 
through a labyrinthine multinational network of companies, individuals and bank accounts 






2013,  there are no  reports of progress having been made on  the demarcation process. The 
2012 report of the Monitoring Group states that although Eritrea discontinued direct support 
to the al‐Shabaab militias in Somalia, it failed to comply with the sanction resolutions in most 







nial of  civil  liberties  and  the prevalence of  forced  labor. According  to  recent  empirical  re‐
search by von Soest and Wahman, “authoritarian regimes tend to democratize and become 
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7   Inside Eritrea, the PFDJ is the sole party allowed to exist. The opposition in exile is organized under an um‐
brella organization, the Eritrean National Conference for Democratic Change (ENCDC). Its main constituents 
are remnants of  the  former ELF,  former PFDJ supporters who split  from  the party  in  the course of  the 2001 
events,  some  smaller parties based on  ethnicity or  religion  and  a growing network of  civil  society groups 
(such as the Eritrean Youth Solidarity for Change [EYSC]). 
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which Levitt and de  la Dehaesa describe as an extension of political  rights –  including  the 
right to vote from overseas (2003: 590). In the Eritrean case, however, this meant the exten‐
sion of  financial duties  through  ideological means and social pressure. However, most Eri‐




103–104). Most  Eritreans,  however,  have maintained  strong  links  not  only  to  their  kin  at 
home but also to the State of Eritrea itself (Al‐Ali et al. 2001: 584) – although many have be‐
come legal citizens of their host countries, their “emotional citizenship” has remained firmly 
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by  the diaspora, which  raised about 70 million USD.  It also made numerous demands  for 
contributions,  ranging  from  the  “one  pound  a day  keeps weyane8  away”  campaign  in  the 
United Kingdom to the public announcement of the amounts of individual contributions in 
Germany  (Tecle 2012: 32). At  the same  time,  the existing  transnational  institutions were  in‐
creasingly used as  the “watchdogs” of  the  regime, whose members were obliged  to docu‐
ment all forms of dissent to the embassies. 
3.2  The Structural Transformation of the Diaspora since 2001 
Due  to both  the unsatisfactory outcome of  the war  that ended  in 2000 and  the ever‐pending 
implementation of  the Constitution, critical voices spread both  inside Eritrea and within  the 
diaspora. Members of the latter were as disillusioned as the aforementioned G15 and the flour‐








arisen –  including an active youth movement  inspired by  the Arab Spring. The ruling elite 
reacted by establishing the Young PFDJ (YPFDJ) in 2004. Masterminded by Isaias’s main ideo‐
logist, Yemane Ghebreab,10 the group  is used exclusively as a meeting point for progovern‐
ment diaspora youth. Meanwhile,  the diaspora  community  continues  to  contribute almost 
one‐third of Eritrea’s total annual per capita GDP – an incredibly large amount compared to 
that  in  other major  remittance‐receiving  countries  such  as Ghana  (7.8 percent)  and Egypt 
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introduction of  the WYDC  in 2002  turned  the Eritrean workforce  into unpaid conscripts, a 
fact that created another challenge to the diaspora’s capacity to raise and donate money. 
Literature  on  international migration  and  transnationalism  posits  that migrants  often 
play an important positive role by fostering societal and political debates in their home country 
(De Haas 2005: 1272), but this has not been the case in Eritrea. Although Koser (2003: 120–121) 
observed some alienation among government supporters due  to  the  increased  financial de‐
mands made by both the government and families, “the diaspora, in spite of being the largest 
provider of  foreign  currency, has  failed  to  counteract  the  emergence  and  consolidation of 


















Another  important source of  income can be subsumed under  the  term “contributions.” 
This  is money collected during fundraising parties and festivals regularly organized by the 
YPFDJ branches and by the embassies to mark national events, such as Independence Day. 
Aside  from  this,  there are  the collections  for  the so‐called Hdri  (legacy) or Martyr’s12 Trust 
                                                 
11  The author has personally seen tax receipts from the Eritrean Embassy in Germany, including meticulous in‐




















































treans are more concerned with protecting Eritrea’s sovereignty  than with  facing  the  truth 




and  for  the younger generation, with  the exception of  those who have been “captured” by 
the YPFDJ. 
Samia Tecle, a young Eritrean academic raised in Canada, examines (2012) how the gov‐
ernment’s16 efforts  to  institutionalize  feelings of belonging  in  the diaspora has generated a 
rift between the postindependence‐born generations in Eritrea and abroad. In order to (sym‐
bolically)  incorporate  second‐generation Eritreans  into  the homeland  and make  them  lead 
transnational  lives,  the PFDJ  leadership created  the YPFDJ  in 200417 as a hub for  the repro‐











getting  angry  and  ask  themselves  “why  is  everybody writing  bad  things  about my 
country?” The  regime  can brainwash  them  and  appeals  to  their patriotic  feelings.  It 
makes them feel important. 
(Interview (I) 5; see also, Radtke 2009: 156) 
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The YPFDJ represents the “courageous Eritrean youth in the diaspora,” while the mother or‐






























ganizations  (I5). Nevertheless,  the opposition  landscape reflects  the abovementioned splits: 




connected  to  its relations with Ethiopia –  it was renamed  the Eritrean People’s Democratic 
Party (EPDP) in 2009.  
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2002. Besides  these developments,  the Ethiopian government has been  supporting various 
ethnic‐based  armed  opposition  groups  (Afar, Kunama  and  Saho)  and  an Ethiopian‐based 
youth movement called Eritrean Youth Solidarity for National Salvation (EYSNS), or Simret. 
Perhaps the most characteristic feature of pro‐ and antigovernment transnational political 
organizations  is  the  relative  homogeneity  of  the  government’s  supporters,  a majority  of 
whom are ethnic Tigrinya – who are united in their distorted view of Eritrea as a “besieged 
miracle land.”18 As Conrad aptly describes, government supporters do not have the possibility 
to either  raise  their voice against perceived undesirable developments or  to exit  the  social 
network woven by the PFDJ – since “voice” is considered mutiny and “exit” is regarded as 
treason.19 Therefore,  they have  to deceive  themselves  about  the  state of  their organization 
and their country and must instead wait for an improvement “from above” (2010: 161–165). 
In contrast, the opposition is characterized by divisions and mutual mistrust. In between the 






































to  the collection of  the 2 percent diaspora  tax  (UN document S/2012/545: 5–6). As a conse‐
quence, the 2009 sanctions regime was extended in December 2011. 




regime organized demonstrations of progovernment Eritreans  against  the  sanctions  at  the 
UN’s headquarters  in Geneva, as well as  in Washington DC, San Francisco and Canberra. 
The  aim was  to denounce  the  “unfounded  and vicious US‐engineered  sanction  resolution 
against Eritrea.” It is unclear how many Eritreans participated in these events, but the claims 
made by government sources that “hundreds of thousands participated” seem grossly over‐
estimated.23 According  to police  statements,  some  five  thousand participants  from all over 














on  13 August  2011  (one  of  the main  settlement  areas  of diaspora Eritreans  in  the United 
States).25 Demonstrations staged by the YPFD in New York City in July 2011,26 for example, 





in  a  party‐like  event  in  Berlin,  where  around  one  hundred  Eritreans  danced  at  Alex‐







government and  the people – without bothering  to deal with  the accusations made by  the 
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Eritrean nationals residing in Goteborg and its environs conduct meeting on resolute rebuff 
Asmara,  29  January  2012 – Eritrean nationals  residing  in Goteborg  and  its  environs, 
Sweden conducted a meeting on resolute rebuff on 28 January condemning the unjust 
and  illegal UN sanctions resolution against Eritrea. They further reassured their com‐






to  ensure  a  peaceful  and  prosperous  Eritrea  for  generations  to  come. Ambassador 
Tesfamichael further reminded participants to reinforce their diplomatic activities and 

















Initially, PFDJ dissidents  among  the diaspora  (EDP/EPDP) were  reluctant  to welcome  the 
sanctions because they were still at odds with the Ethiopian government who had initiated 
their  imposition, while other opposition groups – namely,  the ELF  factions and  the youth 
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condemns  the use of  the “Diaspora  tax” on Eritrean diaspora by  the Eritrean govern‐
ment to destabilize the Horn of Africa region […] and decides that Eritrea shall cease us‐
ing extortion, threats of violence, fraud and other illicit means to collect taxes outside 
Eritrea  from  its nationals or other  individuals of Eritrean descent, decides  further  that 
States shall undertake appropriate measures to hold accountable […] those individuals 
on  their  territory who  are  acting,  officially  or  unofficially,  on  behalf  of  the Eritrean 




their host governments  to prohibit  the collection of  the  tax by coercion. Eritreans  living  in 
Canada have been most successful to this end so far. For instance, in June 2013, the Canadian 













attended such a meeting, where a  few hundred participants “said  that  they would step up 
participation in national development programs” – which means continued payments to the 
government.34 Thus,  the various  fragmented opposition groups have been unable  to  lobby 
successfully  for  the  implementation of  the sanction resolutions. Similarly,  the 2 percent  tax 
                                                 
31  CTV News, 4 June 2013: “Canada taking steps to expel Eritrean diplomat, Baird says.” In its 2013 report, the 





and  the  consulate  in Frankfurt keep  collecting  the  tax, but have  simply  stopped  issuing  formal  receipts of 
payment. 
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government supporters are not able  to express  their dismay without being considered  trai‐
tors. As a matter of fact, the government denies any involvement in these practices.37 On the 
opposition side, various Eritrean civic society groups and activists have  taken up  the  issue 
and are  lobbying  in favor of the victims of human trafficking. A first success  in this regard 
has been the arrest of individuals involved in collecting ransoms from relatives in Sweden.38  
Finally, the 2011 sanctions regime expresses concern at the potential use of the Eritrean 




dian Nevsun Mining Corporation  is  running an operational mine  in  the country  in a  joint 




gime’s opaque character and  the associated  risks when  investing  in  the country will deter 
Western companies from engaging in any new projects there (I5). 
                                                 
35  Online: <www.rnw.nl/africa/article/“close‐eritrean‐consulate”‐says‐such‐eritrean‐journalist>, accessed 12 June 2013. 
36  See,  for  example,  online:  <www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Bericht‐Eritrea‐treibt‐in‐der‐Schweiz‐
Schutzgelder‐ein/story/18619772>, accessed 13 June 2013. 
37  To be on  the safe side,  Isaias wrote a  letter  to  the UN general secretary, Ban Ki Moon,  in February 2013,  in 
which he stated that “for the past ten years or so, Eritrea has remained to be a target of malicious and concert‐
ed practices of  ‘human trafficking’” and demands an  independent  investigation of the matter. One wonders 
why the president even bothered to raise the issue after having silently observed the consequences of the mass 
exodus  instigated by his policies  for an entire decade.  It was probably  intended  to be a way  to reassure his 
supporters of the regime’s professed innocence. See Tesfa News, 5 February 2013: “President Calls for UN In‐
vestigation  in  to Trafficking of Eritreans.” Online:  <www.tesfanews.net/president‐calls‐for‐un‐investigation‐
in‐to‐trafficking‐of‐eritreans/>, accessed 13 June 2013. 
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One more  side  effect  of  the  sanctions  that was  probably  triggered  by  the Monitoring 
Group’s scrutiny – and possibly by the lobbying activities of the opposition camp as well – 
was  the  appointment  of  a  special  rapporteur  by  the UN Human Rights Council, who  re‐
leased a devastating report in May 2013 concerning the human rights situation in Eritrea. It 
highlights “cases of  extra‐judicial killing,  enforced disappearance and  incommunicado de‐
tention, arbitrary  arrest and detention,  torture,  inhumane prison  conditions,  indefinite na‐













Generally  speaking, my  interview  partners  supported  tougher  sanctions,  or  at  least  their 
consistent implementation. They criticized the fact that neither asset freezes nor travel bans 
have  been  applied  (I1–I5).  The  regime’s  propagandists  and  agitators  –  most  important 




On  the other  side,  the new opposition youth groups have gained confidence and have 






sessment,  the  diaspora’s  success  in making  use  of  the  imposition  of  sanctions  to  lobby 
against  the  regime has ultimately been  limited due  to  the opposition’s  failure  to organize 
                                                 
39  Online: <www.refworld.org/country,,UNHRC,,ERI,,51a748694,0.html>, accessed 13 June 2013. 
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ticipants of government‐sponsored  festivals  in Switzerland40 and  setting  fire  to PFDJ  com‐














They are one of a number of different  factors, most of  them homegrown,  that are contrib‐
uting  to  the demise of a regime  that has sanctioned  itself more  than  the  international com‐
munity has ever done. It must be stressed that the UNSC sanction regime is not designed to 
bring about  regime  change, but  rather  to  impede Eritrea’s military adventures  through an 





spora and  the  international community of  the  regime’s opaqueness and  its  involvement  in 
the support of armed insurgencies and participation in criminal activities such as contraband 
trade and human  trafficking. The Monitoring Group’s  reports on  the regime’s military ad‐
ventures  (UNSC  2011:  70–90)  have  led  to  a  drop  in  the willingness  of many  Eritreans  in 
Western countries to continue paying the 2 percent tax. However, due to its lack of cohesion 
and of a consistent political agenda, the opposition’s success in capitalizing on the sanctions 
                                                 
40  Neue Zürcher Zeitung, 15 June 2013: “Eritreer in der Schweiz. Gespaltene Gemeinschaft,” accessed 17 June 2013. 
41  Erigazette.com,  13  February  2013:  “Terrorism  in  the  Streets  and Television  Studios  of  Stockholm…02/25/2013…Eritrean 
Communities in Stockholm,” <www.erigazette.org/?p=4994>, accessed 15 June 2013. 
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regime has until now been only  limited. A considerable number of diaspora Eritreans con‐
tinue  to pay  the  tax – partly out of  the  conviction  that  they are  supporting a noble  cause, 
partly out of coercion. Coercion may be created through the denial of vital consular services, 
but also through the  labeling of  individuals who are unwilling to pay as “traitors” and the 
excluding of  them  from government‐friendly  social networks.  In  this  regard,  the  sanctions 







many  – have  imposed measures  intended  to prevent  the  tax  from being  collected  (UNSC 
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He was  among  a  group  of  approximately  ninety  thousand  Eritreans who were  deported 
from Ethiopia during the border war. Interviewed 13 April 2013 in Oslo. 
I4: Arhe Hamednaca, Swedish member of Parliament, Social Democratic Party, active in 
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